**آمادگاه اصلی و مهماتی دوكوهه،** تأسیسات اولیه مهماتی دوکوهه، در 1332 مورد بهره‌برداری قرار گرفت و به‌تدریج تا 1365 عملیات ساخت زاغه‌های مهمات آن ادامه یافت (کانون تفکر ف. آمادوپش، 1393: 147). مأموريت آمادگاه در دفاع مقدس عبارت بود از: دريافت، انبار‌كردن، تحويل، كنترل موجودي و نوسازي كليه مهمات مورد نياز يگان‌هاي تحت پشتيباني فرماندهی آماوپش نیروی زمینی ارتش برابر نظر فرماندهي مهمات در زمان هشت سال دفاع مقدس. آمادگاه مهمات دو‌کوهه خارج از مأموریت سازمانی خود و به دلیل تسریع و تسهیل روند آماد مهمات، به تأسیس پنج نقطه آمادی در محل‌های حسینیه، پل‌دختر، شوشتر، بالارود و ضلع شمالی پادگان اقدام کرد. پس از حمله یگان‌های متجاوز رژیم بعث عراق و ورود به مناطق مرزی استان خوزستان و اشغال هزاران کیلومتر از خاک کشورمان و قصد حرکت به‌سمت دزفول و پل کرخه و در ادامه به آمادگاه دوکوهه که به‌اصطلاح گلوگاه حیاتی خوزستان و کشور در منطقه‌ جنوب محسوب می‌شد؛ به سبب نزدیکی به کشور عراق، به طور دائم مورد حمله و بمباران هوایی و زمینی قرار می‌گرفت. این آمادگاه مهمات در 9/7/1359، مورد بمباران هوایی دشمن بعثی واقع و خساراتی به آن وارد و به نوعی آمادگاه دوکوهه در همان اوایل شروع جنگ از مدار تدارک مهمات یگان‌ها خارج شد. در آن زمان مهمات یگان‌های عملیاتی در منطقه‌ خوزستان، از طریق آمادگاه باباعباس ‌خرم‌آباد تأمین ‌می‌شد که با همت فرماندهان و کارکنان آمادگاه دوکوهه و بلافاصله با بسیج امکانات موجود در سایر آمادگاه‌های مهماتی، این آمادگاه به چرخه‌ آمادی بازگشت (همان: 234). این یگان به علت نزدیکی به مناطق عملیاتی جنوب، مسئولیت تدارک مهمات در صحنه جنگ و عملیات‌های متعدد را به طور مستقیم به عهده داشته و در طول هشت سال دفاع مقدس، یگان‌های مستقر در خط مقدم و یگان‌های پشتیبانی رزمی در منطقه‌ عملیاتی جنوب را از نظر مهمات تأمین نموده است. آمادگاه دوکوهه به علت نزدیکی به جبهه‌ جنوب، یکی از مهم‌ترین آمادگاه‌ها مهماتی در زمان جنگ محسوب می‌شد. این آمادگاه‌ روزانه براساس دستور فرماندهی مهمات و حواله‌جات درخواست مهمات، مهمات مورد نیاز یگان‌های عمل‌کننده در عملیات‌های مختلف را در اختیار گروهان‌های مهماتی و ازآنجا مهمات‌های درخواستی به نقطه مهمات (نقاط هشت‌گانه) تحویل و در اختیار یگان‌های مصرف‌کننده در منطقه قرار داده می‌شد. در زمان هشت سال دفاع مقدس، ضمن استفاده از ترابری ریلی و خودروهای نظامی؛ با استفاده از خودروهای شخصی نیز از طریق استانداری و فرمانداری شهرستان‌ها و به‌کارگیری سربازان و همکاری واحدهای نظامی و نیروهای جهاد و کارگران روزمزد، بارگیری مهمات و حمل به مناطق عملیاتی انجام می‌گرفت. یگان‌های سپاه و بسیج در زمان شروع جنگ به علت نوپابودن و یا سازمان‌دهی جدید، هیچ‌گونه منبع تأمین‌کننده مهماتی نداشته و مهمات مورد نیاز آن‌ها در مناطق جنوب، از طریق آمادگاه دوکوهه تأمین می‌شد. مهمات به‌عنوانِ آماد طبقه 5 یگان‌ها در زمان جنگ و نیاز روز، پرمصرف‌ترین طبقه آمادی بود. به سبب مسائل امنیتی و تهدیدات دشمن و همچنین حملات هوایی و ناگهانی هواپیماهای عراقی، شروع به فعالیت کاری آمادگاه از ساعت چهار بعد از ظهر تا ساعت هشت صبح روز بعد بود. بارگیری خودروهای مهمات، در طول شب و با رعایت تمهیدات ایمنی انجام می‌گرفت. مهمات کالیبر ریز و درشت مداوم و بنا به نیاز و حواله‌جات برابر درخواست گروهان‌های مهمات، بارگیری و توسط خودروها به نقاط مهماتی ارسال می‌شد (همان: 236)**. مآخذ:** کانون تفکر آماد و پشتیبانی، تاریخچه آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، ج ۱ و ۲‌، ۱۳۹۳.